










methods.  Soliloquy  is  a  methodology  for  doing  research  within  one’s  own  experience.  Informed  by  the  pure 
phenomenology of Edmund Husserl, Soliloquy aspires  to be a  systematic  research application of Husserl’s philosophical 
phenomenology.  It presents a step‐by‐step model for reflective inquiry, which uses arts‐based methods for data collection, 
analysis and also for the presentation of research outcomes.  It  is a research approach that  is highly suited to artists and 
entrepreneurs.  In  the  paper,  Soliloquy:  A Methodology  for  First‐Person  Research,  the  key  notion  of  apodictic  truth  is 
explained, and used to account for the possibility of credible,  intersubjective truths emerging from highly subjective and 
personal data. Rather than seeking themes from second‐hand descriptions, researchers are invited to prepare the way for 
archetypal objects  to  emerge  through unconscious  synthesis of data  –  like  in  a dream, or  through  arts practice  ‐  thus 
potentially  creating  universal  insights  into  the  research  question.  Furthermore,  the  specific methods  of  Experiencing, 





Knowing comes before  thought. Then comes  language. The sensation of  the  tree precedes  the  rational and 
learned  information:   “Ahh – yes…” and then, so quickly that the gap  is almost  imperceptible  ‐   “Eucalyptus 
Citriodora  (Lemon  scented  gum):    large,  quick‐growing  tree  with  smooth,  white  bark  and  lemon‐scented 
leaves”(Demand Media, 2010).  It  is  the glorious,  “Ahh‐ yes” moment  that  is, nearly always,  reduced  to  the 






still serves as an approach  to doing pure phenomenology, but  in my own practice,  I am now also  finding  it 
useful  as  an  adjunct  to  other  first‐person  approaches  such  as  Autoethnography  and  some  Performance 
Ethnographies. The explicit framework offers further philosophical clarification to the first‐person approaches, 
perhaps making the rigor and theoretical alignment more apparent. I argue that Soliloquy works as a research 
methodology  for  pure  phenomenology,  and  that  it  can  also  be  mixed  to  compliment  first‐person 
























































As  researchers, we must  address  the question of how we  know  things,  that  is, of epistemology.    Soliloquy 
embraces Husserl’s  (1964/1929)  idea that we know things  intersubjectivity, “…I experience the world not as 
my  own  private world,  but  as  an  intersubjective world,  one  that  is  given  to  all  human  beings  and which 
contains  objects  accessible  to  all….”  (Husserl,  (1964/1929)  ).  Transcendental  objects  of  experience,  are 
common  to all  individuals, regardless of culture or  time. Through  transcendence,  I can empathise with your 






positivist  thinkers  that  the unconscious  (Jung) or subconscious  (Freud) can be a  resource  for emotional and 






































Archaic Consciousness  is  the  instinctive  sensation  that  is  known  to  single‐cell organisms,  as  environmental 
changes are detected. We still have this structure of consciousness, yet some of us are more attuned to it than 
others. For example, some might know in their bones that it will rain. Mahood describes Archaic Consciousness 









of  consciousness,  the  two‐dimensional, unperspectival  state of  consciousness  that  can best be 




of  transparency.  This  is  a  time‐free,  space‐free,  subject  and  object  free  world  of  verition.” 
(Mahood, 1996, p.15‐6). 
Whereas most  research methodologies, even most qualitative methodologies, work only with mental mode 







































































apple  from  the other  side of  the  table,  for example,  yet we  share  a  sense of  the  ‘appleness’ of  the  thing. 
Apperception  is  the  recognition  that  although we may  perceive  given  objects  from  differing  perspectives, 
ultimately each perspective has its own truth. 
 
Apperception  is the ability to hold two seemingly contradictory  ideas at the same time, and believe  in them 
both.  It  relates  to  Soliloquy Methodology,  because  to  do  it  requires  the  researcher  to  believe  in  two,  co‐
existing types of reality. Firstly there is the lifeworld reality – the busy chaos that one embraces at the start of 
















time, as ongoing  structures of  reality. Surely  this constant  realm  is  reality? And  that which we know as  the 
lifeworld, a mere series of passing impressions? This is not an idealist view, as it purports that archetypes exist 
beyond  the  mind  of  the  individual,  as  is  the  want  of  true  realism.  These  intersubjective  objects  are 








and/or  that  it  lacks  outcomes.  In  answer  to  these  issues,  I  have  suggested  that  the most  subjective  data 
becomes  universally  relevant  as  apodictic  truths  emerge  and  the  researcher  sees  the  ever‐present, 
intersubjective properties as research outcomes. I have argued that scientific method is not the only valid way 
to approach  research, citing Geber’s evolution of consciousness  theory  in support of  intuitive  (magical) and 
story‐based  (mythical)  approaches  to  knowing.  These  issues  are  importantly  related  to  the methodology, 
Soliloquy, which uses various levels of consciousness to unveil  the research outcomes.  
 
I  have  also  argued  the  need  for  researchers  to  be  explicit  about  the  rigor  in  their methodologies.  I  am 
presenting a theoretically aligned methodology for first‐person research, which I call Soliloquy. Apparent rigor 
is  especially  important  for  first‐person  researchers,  as  it  is  still  a  controversial  practice  in  some  academic 
circles.  First‐person research is motivating, for both the researcher and the readers, and it has much to offer. 
As Caulley would  say,  it  is not  ‘boring!’(Caulley, 2008). But  it  is vital  that  the  theoretical  framework of  that 
methodology has philosophical continuity and logic. I hope that arts‐based researchers, entrepreneurs, others 
who  are  comfortable  working  outside  of  the  arena  of  mental‐mode  modernism,  will  find  Soliloquy 
methodology useful. 
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